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ABSTRAKT

Sistemi financiar dhe ai bankar konsiderohen si infuzion për zhvillimin e bizneseve, si të
sektorit privat po ashtu edhe atij publik. Pa zhvillim të mirëfillt të sistemit bankar nuk mund
të ketë edhe zhvillim të konsiderueshëm të vendit, sepse këto dy procese janë të ndërlidhura
ngusht me njëra tjetrën.

Kosova është një rast specifik në këtë drejtim, por sistemi bankar është vlerësuar si
determinues i politikave ekonomike në vendin tonë për gjatë tërë këtyre viteve të pasluftës.
Qershori i vitit 1999 e ka gjetur sistemin bankar të Kosovës, po ashtu edhe ekonominë e
vendit, në një kolaps të paparë për shkak të luftës.
Prandaj, zhvillimi i sistemit bankar konsiderohet se ka filluar një epokë të re që nga ky vit,
duke filluar me vështirësi por drejt një rimëkëmbje që premtonte përmirësimin e situatës së
përgjithshme të vendit.

Gjithsesi sistemi bankar për shkak të protektoratit ndërkombëtarë, ju kishte nënshtruar një
modeli të huaj i cili e menaxhonte, udhëhiqte, kontrollonte dhe ndërhynte në secilën kohë të
mundshme e të nevojshme. Në këtë këndvështrim sistemi bankar i aplikuar në vendin tonë
është vlerësuar si i ndryshëm nga ai që ishte aplikuar deri para vitit 1999.

Nga një sistem monist bankar në një sistem modern e alternativ, duke i dhënë shkas një
konkurence të drejtë, harmonike dhe reflektuese. Përpjekjet për krijimin e bankave nga
aksioner vendor të cilët kishin bashkuar forcat në këtë drejtim, ose kishin dështuar ndër
vite, ose ishin detyruar të hynin nën ombrellën e bankave të huaja të cilat tashmë veç ishin
pjesë e sistemit bankar në vendin tonë të krijuar nga vet ndërkombëtarët.

I

Domethënë në njëfarë mënyre sistemi bankar në Kosovë është diktuar nga ndërkombëtarët,
por në mënyra të ndryshme kanë ndihmuar zhvillimin e bizneseve dhe po ashtu gjithë
sistemin ekonomik falë kredive të vogla, të mesme e të mëdha.
Sot sistemi bankar konsiderohet si shumë i avancuar për dallim nga fillimet e saj, dhe
tashmë besohet se është njëra prej shtyllave përkrahëse të zhvillimit ekonomik në vendin
tonë.

Fjalët kyçe: Banka, sistem, zhvillim, ekonomi,biznese, kredi, para, ndryshim, politika,
ekonomia
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VIII

1. HYRJE

Edhe përkundër faktit se Kosova në vitin 1999 është gjendur përballë një kolapsi total të
sistemit bankar për shkak të luftës, me përfundimin e saj ajo ka trashëguar një sistem modern
i krijuar e zhvilluar nga ndërkombëtarët. Rrugëtimi i zhvillimit të këtijë sistemi është
shoqëruar me pakënaqësi të atykëtushme nga vendorët, si sistem ka vazhduar të prodhoj
elemente të vazhdueshme pozitive në mbështetje të rritjes ekonomike të vendit.
Aktiviteti bankar ishte në një numër simbolik, duke i dhënë shkas dhe hapësirë një
zhvillimi të imponueshëm për qytetarët, ndërmarrjeve, bizneseve të vogla, të mesme,
sektorit privat e atij publik. Realizimi i pagesave, marrja e kredive, kartelat bankare,
garancionet bankare dhe gjithçka që ndërlidhej me sistemin bankar ishte në një vlerë më të
lartësuar si element sigurues e garantues dhe me vështirësi të pranueshme e të
përballueshme nga vendorët. Përqindjet e larta në interes, kamatat harmonike, dhe element
të tjerë përcjellës kërkonin siguri maksimale për shkak të gjendjes jostabile ekonomike në
vendin tonë, zhvillime këto duke i shkuar gjithnjë në kurrizin e qytetarëve, bizneseve në
sektorin privat dhe atë publik.
Ajo që ka befasuar më së shumti përgjatë tërë këtyre viteve është pikërisht se sistemi bankar
ka ndikuar direkt në rritjen apo mos rritjen ekonomike në vendin tonë. Ky determinim ka
ardhur në shprehje për shkak të krejt kolapsit ekonomik në vendin tonë si rezultat i luftës,
dhe se qarkullimi fillestar në mbështetje të rimëkëmbjes ekonomike ka ardhur nëpërmjet
bankave. Qarkullimi i parasë vendore ka qenë shumë simbolike dhe jo nëpërmjet sistemit
bankar, ndërsa derdhja e mjeteve përkrahëse nga vendet e ndryshme të botës ka imponuar
rifunksionalizimin e një sistemi bankar gjithnjë sipas politikave qeverisëse të tyre në vendin
tonë, duke marrë për bazë edhe elementin e sigurisë së tyre.
E konsideruar si një ekonomi e re dhe tejet dinamike e cila tashmë po përqafonte ekonominë
e decentralizuar për shkak të zhvillimit dhe shtrirjes së sistemit bankar në vendin tonë, bankat
gradualisht kanë filluar të shnëdrrohen në burimin më të sigurtë të mjeteve financiare qoftë
për të investuar apo edhe për të mbuluar shpenzime të ndryshme.
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Mungesa e mbështetjes financiare nga qeveritë vendore e lokale, mungesa e subvencioneve,
mungesa e grandeve të vazhdueshme, këta tre sektor i ka shtyrë në vazhdimësi që mbështetjen
dhe mbulesat financiare ti realizojnë nëpërmjet sistemit bankar, duke u bërë pjesë e kredive
të ndryshme. Ky aktivitet i sistemit bankar në njëfar mënyre e ka balancuar dhe ka ngritur
paralele me institucionet vendore sa i përket mbështetjes dhe mbulesës së përkohshme të tre
sektorëve të lartëpërmendur dhe sektorëve të tjerë dinamik, e që në një mënyrë apo në një
tjetër edhe kanë ndikuar në ecurinë e rritjes së zhvillimit ekonomik në vendin tonë.
Konkurenca e vrazhdë në tregun kosovar ka lejuar, mundësuar dhe imponuar në ngritjen e
paraleleve të theksuara në ndërmarrje super të mesme dhe ndërmarrje absolutisht të vogla.
Parimisht sistemi bankar ka përkrahur ndërmarrjet super të mesme për shkak të rritjes së
interesit të saj, dhe kështu qoftë edhe padashje më pak ka favorizuar bizneset e vogla për
shkak edhe të interest të vogël në këtë drejtim. Kjo ka shtyrë që disa prej këtyre bizneseve të
vogla ose të falimentojnë apo ta përfundojnë aktivitetin e tyre me shumë borgje, duke rritur
kështu edhe numrin e të papunëve.
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1.1.

Qëllimi i Punimit

Roli i bankave në zhvillimin e bizeseve në Kosovë, është mjaft i rëndësishëm për
funksionimin e mirë dhe të drejtë të sektorit publik dhe atij privat. Qëllim i punimit është
njohja e rolit që luajnë bankat në zhvillimin e bizneseve të vendit, në këtë mënyrë duke
krijuar mjedis stabil dhe funksional për të gjitha bizneset që përbëjnë ekonominë e vendit
tonë.

Pa krijimin e një mjedisi stabil të sistemit bankar dhe financiar në vendin tonë nuk ka
mundur të vijë në shprehje krijimi i një mjedisi stabil mikro dhe makroekonomik, për shkak
të zhvillimit të sistemit financiar i cili e ka diktuar tërësinë e zhvillimit ekonomik. Prandaj,
rritja ekonomike në Kosovë është varur nga zhvillimi i sektorit bankar dhe financiar për
shkak të mbështetjes së fuqishme që kanë dhënë këta sektorë.
Punimi ka për synim që të trajtoj rolin e sistemit financiar dhe bankar në zhvillimin e
bizneseve Kosovë që nga viti 1999 e deri në vitin 2017 për të identifikuar, analizuar e
vlerësuar ndikimet që ka patur ky sistem në zhvillimin e vendit tonë d.m.th nëpërmjet
punimit është synuar që të trajtohen, analizohen e krahasohen procese, vështirësi, e parime
që ndërlidhen në një mënyrë apo në një tjetër me esencën e punimit.
Qëllimet e punimit nuk do të mund të realizoheshin pa realizuar edhe hulumtimin në teren,
pasi nëpërmjet tij janë kapur opinione të cilat përfaqësojnë opinion publik, qëndrime dhe
orientime të hapura për të ardhmen sa i përket rolit të bankave në zhvillimin e bizneseve në
vend dhe në stabilitetin dhe rritjen ekonomike të vendit!
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Në punim është bërë shqyrtimi i literaturës në të cilën janë përfshirë element të ndryshëm që
ndërtojnë, zhvillojnë dhe arsyetojnë funksionimin dhe rolin e sistemit bankar si tërësi në
zhvillimin e bizneseve në Kosovë.
Banka është një institucion aktiviteti i së cilës konsiston në dhënien e kredive dhe marrjen e
depozitave nga publiku (Xavier dhe Rochet, 2008). Bankat konsiderohen një faktorë shumë i
rëndësishëm për shkak të karakterit shërbyes që ato kanë dhe për shkak të krijimit të politikave të
hartuara në secilin sektor të ndërlidhur me sektorët bankar. Realizimi i të gjitha pagesave në
institucionet publike në ditët e sotme realizohen nëpërmjet institucioneve bankare, duke mos
përjashtuar edhe sektorin privat. Zhvillimi i kësaj politike në vitet e fundit në vendin tonë ka sjellur
një frymë të re të rëndësisë së sistemit bankar.

Sistemi bankar në Kosovë është tejet i diktuar nga sistemet e rajonit dhe vendeve të cilat kanë
ndihmuar në menaxhimin ndërkombëtarë të vendit tonë që nga viti 1999.
Prandaj zhvillimi i këtij sistemi është organizuar dhe ka funksionuar sipas parimeve të
tregut të lirë dhe i ndarë në dy nivele të zhvillimit. Ndarja ka patur për qëllim që të
identifikohen funksionet, detyrat, qëllimet, objektivat dhe përgjegjësitë që duhet dhe mund
të kryejnë bankat.
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Si rrjedhojë, sistemi bankar ka parashikuar këto dy nivele:
Banka Qendrore e Kosovës;
Bankat komerciale.
Parimisht BQK'ja është institucioni kryesor i tërë sistemit bankar që zhvillohet në Kosovë,
e konsideruar edhe si Kushtetuta e zhvillimit bankar në vendin tonë. (Për më shumë lexo
për BQK’në).
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është një institucion publik i pavarur dhe
objektivi parësor i saj është nxitja dhe ruajtja e një sistemi të qëndrueshëm financiar si dhe
një sistemi efikas të pagesave. (BQK, 2017). Ndërsa bankat komerciale të cilat operojnë në
vendin tonë konsiderohen si ndërmjetës të pastër financiar të cilat janë të organizuara me
bashkimin e aksionerëve ndërkombëtarë apo edhe vendor.
Ndërmjetësit financiar janë njësi të cilat ndërmjetësojnë midis poseduesve dhe përdoruesve
të kapitalit financiar (Stuart dhe Thakor, 1997).
Sot, qytetarët, sektori publik e ai privat, bizneset, ndërmarrjet e kompanitë biznesore
shërbimet e përgjithshme i kryejnë nëpërmjet bankave komerciale.
Në Kosovë sot operojnë 10 (dhjetë) banka komerciale dhe përbëjnë 69.0 përqind të aseteve
totale të sektorit financiar. Produktet dhe shërbimet e tyre përfshijnë llogaritë bankare,
kreditë, pagesa vendore dhe ndërkombëtare, kartela bankare, garancione bankare, letër
kredi, e-banking. (Bankassoc-kos.com, 2017).
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Misioni i BQK’së

2.1.

Bazuar në planin strategjik rezulton se BQK'ja ka katër misione, të cilat rrumbullaksojnë
edhe arsyetimin e ekzistimit të saj. Si më poshtë prezantojmë katër këto misione të BQK'së:
✓

Të ruajë stabilitetin financiar dhe monetar në Kosovë;

✓

Të sigurojë sisteme efektive të pagesave dhe furnizimit me para të gatshme;

✓

T'i ofrojë këshilla ekonomike Qeverisë dhe subjekteve të tjera publike; dhe

✓

Të kontribuojë në zhvillimin afatgjatë të qëndrueshëm të Kosovës përmes
zhvillimit të tregut financiar. (BQK, 2017).

Zhvillimi ekonomik i vendit tonë është i përcaktuar dhe shumë i ndikuar nga stabiliteti
financiar dhe monetar, andaj për këtë proces BQK'ja nga viti në vit është duke shënuar
progres të arsyetueshëm. Tashmë kur sistemi i pagesave ka shënuar decentralizimin më të
madh të mundshëm për shkak të sigurisë dhe efektivitetit të tyre, BQK'ja ka hartuar politikat
në përputhje me kushtet dhe mundësitë që këto pagesa të realizohen në përputhje me vet
sistemin e pagesave, por edhe kërkesave të ndryshme në tregun kosovar.
Domethënë dy misionet e para përveç që janë të ndjeshëm, njëkohësisht janë edhe procese
që ndodhin çdo ditë të punës së bankave, pasi në vazhdimësi është në rritje kërkesa për
realizimin e pagesave të ndryshme në institucionet bankare. Deri më tani kanë qenë vetëm
disa institucione publike që kanë vënë kusht realizimin e pagesave nëpërmjet sistemit bankar,
ndërsa tani jemi dëshmitar që këtë sistem kanë filluar ta praktikojnë pothuajse i gjithë
sektori privat, për shkak të shpejtëisë dhe lehtësisë së arritjes më të shpejt të mjeteve
monetare nga një vend në një tjetër, brenda për brenda shtetit, por edhe nga një shtet në një
shtet tjetër më të largët.
Përveç këtyre, BQK’ja në vazhdimësi bënë përpjekje për të kontribuar në mënyra të
ndryshme në zhvillimin afatgjatë të bizneseve por edhe të gjithë ekonomisë kosovare, duke
tentuar që këto ndikime ti sjellë përmes zhvillimit të tregut financiar.
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2.1.1. Funksionet kryesore të BQK’së

Disa prej funksioneve më kryesore që ka BQK, janë: (BQK, 2017)
•

Të nxisë dhe të mbajë një sistem financiar stabil;

•

Të veprojë si bankë ndaj bankave komerciale, Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë dhe ndaj sektorit publike dhe agjencive ndërkombëtare;

•

Të zbatojë politikën monetare në Kosovë, kryesisht duke ndikuar në shumën e
kredisë së krijuar;

•

Të sigurojë një furnizim adekuat dhe cilësor me kartëmonedha dhe monedha në
Kosovë;

•
•

Të rregullojë dhe verë në veprim sisteme pagesash jo-kesh;
Të licencojë, mbikëqyrë dhe rregullojë një gamë të gjerë të institucioneve
financiare;

•

Të menaxhojë rezervat valutore të vendit;

•

Të veprojë si agjent fiskal i Qeverisë;

•

Të përgatisë dhe publikojë statistika si dhe të përgatisë dhe të publikojë analiza
ekonomike mbi ekonominë e Kosovës.

Tendencat e vazhdueshme për të mbajtur sistemin financiar stabil në vendin tonë nuk ka qenë
shumë e lehtë për shkak të problemeve të vazhdueshme ekonomike, politike e sociale.
BQK’ja në këtë drejtim është ballafaquar me probleme të mëdha, mirëpo falë insistimit,
ndihmës, këshillave dhe rekomandimeve të ndërkombëtarëve, sistemi finaciar në Kosovë ka
mbetur stabil.
Sistemi bankar luan rol të rëndësishëm në ekonomi duke realizuar katër transformime, (Frost,
2004), funksione këto të cilat ndikojnë dhe ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të vendit së
bashku me sistemin bankar.
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2.1.2. Roli i BQK
Duke patur për bazë elementët e lartcekur të funksioneve të BQK'së, mund ta kuptojmë
edhe rolin e saj si sistem bankar;
Ajo luan rolin e agjentit bankar - Vepron si bankë, por nuk hapë llogari bankare për
qytetarët apo kompanitë. Domethënë dallon nga bankat komerciale;
Roli i politikës monetare të BQK është i kufizuar ndryshe nga Bankat tjera qendrore, por
ndikimi i saj në zhvillimet ekonomike në vendin tonë është mjaft i madh;
Luan rolin e regjistrit të kredive – BQK ka krijuar këtë institucion për të kontrolluar bankat
komerciale që operojnë në Kosovë, dhe në këtë mënyrë ajo ka të drejtë që ti kërkoj të
dhënat kreditore, mbledh informacione për të gjithë huamarrësit fizik e ligjor, etj;
Menaxhon asetet - BQK luan rolin e administruesit të një sasie të madhe të aseteve të
jashtme, qoftë asete të saj apo edhe institucioneve të tjera. Deri më tani administron asetet e
Qeverisë së Kosovës dhe ministrive të saj, si dhe agjensive publike vendore dhe bankave
komerciale që veprojnë në Kosovë. (BQK, 2017)
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2.2.

Organizimi i sistemeve bankare dhe klasifikimi i tyre

Zhvillimet e politikave ekonomike në Kosovë pas vitit 1999 kanë sjell një frymë të re të
sistemit bankar, ndryshe nga sistemi paraprak i imponuar gjatë kohës së okupimit. Kosova
vazhdon të jetë pa sistem bankar të vetën dhe pa monedhën bazë shtetërore.
Ky zhvillim ka ardhur në shprehje për shkak të menaxhimit ndërkombëtarë të vendit në
aspektin e sigurisë, atë politik e ekonomik, duke i imponuar Kosovës një sistem bankar i
paaplikuar më parë, ndërsa si monedhë bazë fillimisht markën gjermane për të pasuar me
euron, si monedhë kryesore e vendeve të BE'së. Tani për tani sistemi bankar i Kosovës
përbëhet nga Autoriteti Qendror Bankar dhe Bankat Komerciale, dy institucione të cilat i
kemi përmendur edhe më herët gjatë zhvillimit të punimit (BQK, 2017). Ndërkaq,
Autoriteti bankar dhe i pagesave (BPK) është një institucion i veçantë i cili luan rol në
licencimin, mbikqyrjen dhe rregullimin e institucioneve financiare në Kosovë.
Për shkak të këtyre shkaqeve dhe arsyeve tjera shumë vende, me qëllim që të mbrojnë
interesin e depozituesve, të krijimit të besimit ndaj bankave dhe sistemit bankar, dhe për
shkak të krijimit të kushteve për zhvillim të papenguar ekonomik në mënyrë institucionale,
pra, me anë të ligjit përcaktohen kushtet e themelimit të bankave dhe kornizave të sistemit
bankar dhe financiar. (Vučkovič, 1968). Pikërisht për këtë, Ligji Nr. 04/L - 093 tregon saktë
mënyrën e themelimit, përcaktimit të qëllimeve e objektivave, organizimit dhe funksionimit
të institucioneve bankare në Republikën e Kosovës.
Zhvillimi i sistemit bankar ndryshe njihet si zëvendësim i formave të vjetra e tradicionale të
shërbimeve, produkteve, pagesave, kompensimeve, kamatave, etj. Aktiviteti bankar
përfshinë dhënien e huave firmave dhe individëve që kanë nevojë për to. Për këtë shërbim
banka kërkon interes, i cili është më i lartë se interesi që ajo jep për depozitat (Mançellari,
2002).
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Prandaj, sot banka njihet si institucion financiar ndërmjetësimi që shërben për realizimin e
vendosjes së ekuilibrave të nevojshëm midis flukseve ose subjekteve sufiçitare dhe atyre
defiçitare në ekonomi. Në këtë proces ndërmjetësimi, banka transformon maturitetin e
fonedeve të lira afatgjata në afatshkurtëra (Bundo, 2005).
Gjithsesi duhet përmendur se sistemi bankar në Kosovë është zhvilluar nën ndikimin e
politikave të paracaktuara nga ndërkombëtarët, dhe si rrjedhoj sistemi bankar i Kosovës
vlerësohet të jetë shumë më përparimtar se sistemet bankare në Ballkan, e jo vetëm. Sistemi
bankar i Kosovës është i zhvilluar në bazë të dy niveleve, duke i ikur sistemit centralist dhe
duke i dhënë mundësi sistemit të decentralizuar bankar.
Si më poshtë janë prezantuar disa nga llojet e bankave që operojnë në tërë sistemin
bankar botërorë:
➢

Banka qendrore ose emetuese;

➢

Banka komerciale ose depozitare;

➢

Banka të specializuara sipas degëve ekonomike;

➢

Bankat universale;

➢

Bankat hipotekare;

➢

Bankat afariste;

➢

Bankat për kreditim të eksportit dhe të importit;

➢

Kursimoret, etj. (Paca, 2005).
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2.2.1. Bankat komerciale ose depozitare

Bankat komerciale ose depozitare janë i vetmi lloj i bankave që funksionon dhe operon në
vendin tonë. Ashtu sikurse në vendin tonë, ky lloj i bankave është më i përhapuri në të gjitha
vendet e botës për shkak të karakterit, qëllimeve, shërbimeve dhe produkteve që ofrojnë. Si
banka ato janë të karakterizuara me rrjet të përhapur të filialeve, duke ofruar shërbime dhe
produkte për kategori të caktuara financiare.

Në Kosovë janë prezente njëmbëdhjetë banka komerciale, të cilat i kanë edhe filialat e tyre
në shumicën më të madhe të qyeteve apo në secilin prej tyre. Të njëmbëdhjeshtë bankat
komerciale të cilat veprojnë në Kosovë, karakteristikat vepruese i kanë të përafërta.

Prandaj si më poshtë janë prezantuar karakteristikat kryesore të bankave komerciale
që veprojnë në vendin tonë:

Ato pranojnë depozita afatshkurtëra në rolin e kursimit;
Secila nga këto banka japin kredi afatshkurta;
Që të gjitha bankat e kryejnë qarkullimin e pagesës për klientët e tyre, dhe;
Njëjtë secila bankë është në gjendje ti kryej edhe një sër aktivitetesh tjera shërbyese. (Për
më shumë referoju Misionit dhe Vizionit të bankave të lartëpërmendura)
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Parimisht aktiviteti i këtyre bankave është punë bankiere që përfshijnë:

Llogari rrjedhëse;
Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuara;
Kredi;
Garancione Bankare / Letra të Kredive;
Produkte tjera tregtare financiare;
Transferë të Parave. (Për më shumë referoju Misionit dhe Vizionit të bankave të
lartëpërmendura).
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2.3.

Roli i sektorit bankar nё Kosovё

Bankat e Kosovës i shërbejnë qytetarëve dhe bizneseve të Kosovës duke ofruar një gamë të
gjerë të shërbimeve financiare. Bankat e Kosovës e bëjnë të mundur që bizneset të fillojnë
dhe zgjerojnë aktivitetet e tyre, të rrisin punësimin dhe të ofrojnë shërbime më të mira për
klientët e tyre. Gjithashtu, bankat i ndihmojnë ekonomitë familiare që të realizojnë qëllimet
e tyre duke mundësuar që të financojnë banimin e tyre, të financojnë shkollimin apo të
përballojnë shpenzimet e tjera të nevojshme.

Bankat në Kosovë gjithashtu fuqizojnë shoqërinë përmes aktiviteteve të tyre të bamirësisë
dhe mbështetjes financiare të projekteve të rëndësishme për shoqërinë. Sektori bankar
gjithashtu ka ndërmarrë një iniciativë të mirë viteve të fundit për të mbështetur ngritjen e
kapaciteteve të fëmijëve dhe të rinjëve përmes edukimit financiar.

Në Kosovë sot operojnë 10 (dhjetë) banka komerciale dhe përbëjnë 66.14 përqind të
aseteve totale të sektorit financiar. Produktet dhe shërbimet të cilat i ofrojnë këto banka
përfshijnë llogaritë bankare, kreditë, pagesa vendore dhe ndërkombëtare, kartela bankare,
garancione bankare, letër kredi, e-banking, e shërbime të tjera prej më të ndryshmeve të
cilat zhvillohen dhe modernizohen çdo ditë e më shumë. Aktualisht në vend tonë operojnë
217 degë dhe nëndegë të bankave komerciale.

Tabela 1 Struktura e bankave
Numri (perqindja%)

Lloji / Karakteristikat

10

Banka komerciale

66.14 %

të aseteve totale të sektorit financiar

217

Degë dhe nëndegë

13

Çasja në shërbimet e këtyre bankave mundësohet përmes 482 ATM-ve dhe 13,319 POS dhe
273.752 llogarive e-banking.

Tabela 2 Lloji i sherbimit dhe numri i tyre ne treg
Lloji i shërbimit

Numri (sasia në treg)

ATM

482

POS

13,319

E-banking

273.752

Aktiviteti i tyre dominohet nga kreditë, afati i maturimit të të cilave mund të jetë deri në 15
vjet, varësisht nga lloji i kredisë. Nga totali i kredive është 2.755.5 milion euro, kreditë për
ndërmarrjet janë 63.6% ndërsa, kreditë për individë/familjare 36.00%.

Tabela 3 Totali i kredive te marra gjate viteve te fundit
TOTALI

2.755.5 mil. Euro

Ndërmarrjet

63.6 %

Individë

36.00%
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Pjesa më e madhe e këtyre kredive absorbohet nga ndërmarrjet e sektorit të tregtisë (48.9
përqind e kredive të ndërmarrjeve), përderisa sektori i industrisë (përfshirë minierat,
prodhimtarinë, energjinë dhe ndërtimtarinë) ka 24.7% të gjithsej kredive të ndërmarrjeve.
Sektori i bujqësisë aktualisht përbën 3.9% të gjithsej kredive për ndërmarrje.

Tabela 4 Ndarja e kredive sipas sektoreve
Sektori

Kreditë në përqindje %

Sektori i Tregtisë

48.9 %

Sektori i Industrisë

24.7%

Sektori i Bujqësisë

3.9%

Struktura e detyrimeve të sektorit bankar dominohet nga depozitat, të cilat përfaqësojnë
81.9% përqind të gjithsej detyrimeve. Depozitat e sektorit bankar kanë shënuar rritje vjetore
prej 8.7, duke arritur vlerën prej 3 miliard euro. Depozitat e sektorit bankar në Kosovë
përbëhen nga depozitat e ekonomive familjare me një pjesëmarrje prej rreth 70.5% përqind
të depozitave të gjithëmbarshme, përderisa depozitat e ndërmarrjeve private përbëjnë 23.3
%.

Bankat komerciale në Kosovë kanë strukturë të ndryshme aksionare. Tetë prej tyre janë
banka me kapital të huaj dhe dy me kapital vendor. Numri i të punësuarve në bankat
komerciale është rreth 3,299 persona.
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Disa prej bankave komerciale të cilat operojnë në tregun tonë janë siç vijon:

1. Banka Për Biznes
2. Banka Ekonomike
3. Raiffeisen Bank Kosovo
4. Procredit Bank
5. TEB
6. NLB Prishtina
7. Banka Kombëtare Tregtare

Foto 1. Llogot e bankave që operojnë në treg

Tani do të flasim pak për të gjitha bankat veç e veç, për historikun e krijimit të tyre,
zhvillimin e tyre ndër vite si dhe të gjitha punët që kryejnë dhe ofrojnë për klientelen e tyre
në tregun e Kosovës.
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BANKA PЁR BIZNES

BPB - është bankë komerciale vendore e licencuar dhe e

pranishme në tregun bankar të Kosovës që nga viti 2001. Që nga atëherë jemi në rritje të
vazhdueshme, zhvillim dhe mbështetje të klientelës. Fleksibiliteti, afërsia dhe kujdesi ndaj
klientëve e bëjnë BPB-në të veçohet. Ne ofrojmë portfolio të gjerë të produkteve dhe
shërbimeve të projektuara enkas për mbështetjen e nevojave të individëve, ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme, si dhe korporatave. Qëllimi ynë strategjik është të mbështesim
zhvillimin e ekonomisë dhe bizneseve kosovare prandaj fokusi ynë është të krijojmë raporte
të shëndosha dhe afatgjate me klientë me besim të ndërsjellë.
Rritja dhe zgjerimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përveç se ndihmon zhvillimin
ekonomik të vendit, i mundëson BPB-së, si partnere strategjike, të krijojë hapësira për
promovim dhe stabilitet afatgjatë për kapitalin vendor. Duke ofruar shërbime cilësore dhe
të thjeshta për përdorim, BPB mbështetë familjet, të punësuarit dhe studentët në jetësimin e
planeve dhe nevojave të tyre.
Misioni i bankës - BPB synon bashkёpunimin e besueshёm dhe afatgjatё me NVM-tё, pёr
tё mbёshtetur rritjen dhe zhvillimin e tyre pёrmes produkteve dhe shёrbimeve enkas te
dizajnuara, tё pёrgjegjёshme dhe inovative.
Vizioni i bankës - Të jemi bankë e qëndrueshme për aksionaret tonë, institucion kredibil
për stafin tonë dhe lidere në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve financiare për ndërmarrje
të vogla dhe të mesme në Kosovë. (Banka për Biznes 2019)

BANKA EKONOMIKE është licencuar më 28.05.2001, ndërsa punën e ka filluar në
fillim të qershorit të po këtij viti. Nga momenti i licencimit, Banka Ekonomike, ka pësuar
ndryshime të rëndësishme, në të gjitha aspektet e zhvillimit dhe është banka e vetme me
100% kapital vendor. Banka Ekonomike ka një rrjetë të zhvilluar në mënyrë graduale dhe
të shpërndarë në gjithë territorin e Kosovës. Banka Ekonomike aktualisht ka 31 njësi
bankare, nga të cilat, 7 degë janë në qendrat kryesore të Kosovës dhe 24 nëndegë
gravitojnë nëpër njësitë më të vogla regjionale. (Banka Ekonomike, 2019)
Vizioni - Bankë e orientuar në rritje të qëndrueshme dhe kualitative, shërbime cilësore dhe
standarde të larta profesionale.
Misioni - Bankë vendore MODEL duke: Mundësuar klientëve qasje të lehtë dhe të shpejtë
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tek produktet e diversifikuara bankare, duke ngritur vlerën për klientët, të punësuarit dhe
aksionarët; Ofrues vendas modern i shërbimeve elektronike bankare;

Determinim në

ngritje profesionale për të punësuarit tanë; Etika, respekti dhe puna ekipore janë vlerat tona;
Ligjet, politikat dhe procedurat respektohen me përpikëri. (Banka Ekonomike, 2019)

RAIFFEISEN BANK KOSOVA - në Kosovë klientëve të saj u ofron një gamë të
kompletuar të shërbimeve bankare. Për të qenë më afër, kemi ngritur rrjetin më të madh të
degëve në Kosovë dhe kemi avansuar shërbimet digjitale për të pasur bankën afër
gjithmonë.
Banka Raiffeisen në Kosovë është degë e Raiffeisen Bank International AG (RBI). RBI
erdhi në Kosovë në fund të vitit 2002 duke blerë pjesën më të madhe të aksioneve të
Bankës Amerikane të Kosovës. Në qershor të vitit 2003, Banka u riemërtua si Banka
Raiffeisen në Kosovë. RBI ofron shërbime dhe produkte bankare dhe investuese për
kompanitë austriake dhe ndërkombëtare, një rrjet të gjerë të njësive bankare dhe lizing në
Europën Qëndrore dhe Lindore për korporata dhe retail. Përveç kësaj, Grupi përbëhet nga
shumë kompani të shërbimeve financiare, për shembull në fushën e leasing, menaxhimit të
aseteve si dhe në fushën e blerjeve dhe shkrirjeve.
Sipas bilancit të gjendjes të datës 30 qershor 2018, asetet e përgjithshme të Bankës
Raiffeisen në Kosovë ishin 862 milionë Euro, depozitat e klientëve 693 milionë Euro,
ndërsa portofoli i kredive ishte 575 milionë Euro. Banka Raiffeisen ka një kapital prej 63
milionë Euro.
Banka Raiffeisen ofron një gamë te gjerë të shërbimeve dhe produkte bankare për të gjithë
klientët: individët, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe të korporatave. Që nga fillimi i
punës së saj në Kosovë, Raiffeisen Bank është shumë e suksesshme duke përkrahur
zhvillimin e të gjitha segmenteve me produkte të ndryshme, duke përfshirë kreditë dhe
depozitat. Misioni - Të zhvillojë marrëdhënie afatgjata me klientët tanë duke iu ofruar një
gamë të gjerë të produkteve konkuruese dhe shërbime të standardit të lartë. Të jetë
punëdhënësi më i mirë. Vizioni - Të jetë banka kryesore dhe universale në Kosovë.
(Raiffeisen Bank Kosovë, 2019)
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BANKA PROCREDIT është:
-

Një grup i bankave komerciale të orientuara drejt zhvillimit, të cilat operojnë si "Hausbank"
për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), dhe bankë direkte ( fokusuar në kanale
digjitale) për klientë privatë.

-

Grup Gjerman me qendër në Frankfurt i cili mbikëqyret nga Autoritetet Gjermane Federale
Bankare dhe legjislacionet e çdo vendi ku secila bankë e grupit ProCredit operon

-

Bankë profitabile dhe stabile në nivel të grupit e cila operon me linja profesionale dhe të
sigurta të biznesit

-

Jemi të listuar në segmentin "Prime Standard" të bursës së Frankfurtit si ProCredit Holding
- kompania amë. (Procredit Bank Kosovë, 2019)
Ne fokusohemi në nevojat tuaja dhe në kualitetin e shërbimeve tona;

•

Ne investojmë në ekonominë lokale duke i mbështetur NVM-të

•

Ne kujdesemi për ambientin

•

Ne nuk besojmë në bonuse, por në zhvillim të vazhdueshëm të stafit

•

Ne investojmë në teknologjinë moderne dhe në kanalet tona digjital

•

Ne e marrim me seriozitet çështjen e sigurisë së të dhënave dhe zbatojmë standarde
Evropiane

•

Politikat tona grupore gjithëpërfshirëse, standardet dhe lista jonë përjashtuese e mbështesin
rritjen e shëndoshë të portfolios tonë të kredive dhe forcimin e lidhjeve afatgjata me
klientët tanë. (Procredit Bank Kosova, 2019)
TEB BANK – Pajtueshmëria; jemi të përkushtuar për aktivitete bankare të përgjegjshme
dhe për të vepruar me integritet dhe përgjegjësi në çdo gjë që bëjmë. Në TEB, besojmë se
në krijimin e vlerës për klientët, aksionarët, punonjësit dhe shoqërinë tonë, mënyra si
kryejmë afarizmin është po aq e rëndësishme sa qëndrueshmëria e rritjes së biznesit tonë.
Nënkuptohet se respektimi i ligjeve dhe rregulloreve dhe standardeve dhe udhëzimeve më
të larta ndërkombëtare është pjesë e identitetit tonë dhe formon themelin e mënyrës sonë të
biznesit. (TEB Bank, 2019)
Struktura e aksionarëve në TEB BANK; Kapitali aksionar i bankës është 24,000,000 €,
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aksione të cilat janë emetuar me një vlerë nominale prej 10 € për njësi. Numri i aksioneve
iu referohet aksioneve të zakonshme pa të drejta, preferenca apo kufizime të lidhura me to.
Struktura e pronësisë që nga data 24 Qershor 2013 (*50%-50% BNP Paribas Fortis
Yatırımlar Holding A.Ş. dhe Çolakoğlu Group Joint Venture). (TEB Bank, 2019)
NLB PRISHTINA - Misioni i Grupit NLB; ne jemi të përkushtuar ndaj kulturës së
përgjegjësisë, veprojmë në përputhje me legjislacionin dhe rregullat profesionale, parimet e
përsosmërisë dhe integritetit, dhe nxisim organizim mbështetës në Grupin NLB. Besimi që
gëzojmë tek klientët, bashkëpunëtorët, aksionarët dhe shoqëria në përgjithësi na jep
përgjegjësi të madhe. Ne e justifikojmë këtë besim duke punuar me akterët kryesorë për një
ndryshim pozitiv, përfitime reciproke dhe rritje. Duke i përfshirë vlerat tona në gjithçka që
bëjmë, ne kontribuojmë në zhvillimin pozitiv të mjedisit tonë.
Misioni i bankës; njëra ndër bankat më të suksesshme në Kosovë, përmes eksperiencës dhe
njohurive të gjëra është duke luajtur rol esencial në zhvillimin e sektorit bankar. Suksesi
ynë mbështetet në angazhimin tonë të fuqishëm për të ofruar shërbime cilësore, produkte të
ndryshme bankare të krijuara në bazë të nevojave të klientëve, si dhe duke krijuar dhe
mbajtur një lidhje dhe kujdes të veçantë ndaj klientëve tanë individual dhe afarist. Duke
qenë pjesë e Grupit NLB, grupit më të fuqishëm bankar në regjion, NLB Banka është në
pozitë të shkëlqyer për ti ndihmuar klientët e vet që ti arrijnë vizionet e tyre. (NLB Banka,
2019)

BANKA KOMBЁTARE TREGTARE - Pas vendosjes për zgjerim edhe ne Kosovë,
numri i degëve ne Kosovë arrin në 27, duke e bërë BKT-në bankën shqiptare më të madhe
në rajon. Më 30 Qershor 2009, Çalik Financial Services blen pjesën e aksioneve të
Korporatës Ndërkombëtare Financiare (IFC) dhe Bankës Europian për Rindërtim dhe
Zhvillim duke u bërë në këtë mënyrë aksionerja e vetme e BKT me 100% të aksioneve.
(Banka Kombëtare Tregtare, 2019)
Gjatë viteve 2006 – 2011 BKT, me performancën e arritur merr një seri vlerësimesh
kombëtare dhe ndërkombëtare, ndër të cilat disa herë rresht si “Banka më e mirë e vitit” në
Shqipëri, Banka më e mirë, ndër bankat e nivelit të mesëm, në Europën Juglindore” duke
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kulmuar me vlerësimin si “Banka më e mirë e vitit në Europën Juglindore në vitin 2009”.
Njëkohësisht për dy vite rresht, BKT vlerësohet me notën AAA (Alb) nga instituti
prestigjioz JCR- ER. Në të njëjtën kohë Banka e Shqipërisë për të tretën herë dhe për të
pestin vit rradhazi vlerëson BKT me notën 1- Strong sipas Sistemit të Vlerësimit Bankar
CAMELS duke konstatuar në këtë mënyrë rritjen akoma më të madhe të besueshmërisë dhe
qëndrueshmërisë së BKT në sistemin bankar shqiptar. Njëkohësisht revista prestigjioze e
sektorit bankar The Banker, pjesë e Financial Times, vlerëson 2 vite rresht (2010 dhe 2011)
BKT-në si bankën e vitit në Shqipëri. (Banka Kombëtare Tregtare, 2019)
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2.4.

Normat bankare në Kosovë
Është theksuar shpesh nga gazetarë dhe kritikë të politikave ekonomike në Kosovë fakti
i normave jashtëzakonisht të larta të kredive në Kosovë, ndër më të lartat (në mos më
e larta) në Evropë. Kjo analizë e shpejtë e të dhënave mbi normat mesatare të interesit për
kursimet dhe kreditë në bankat që operojnë në Kosovë vërteton faktin e shpërputhjes së
thellë dhe dallimit jashtëzakonisht të madh midis normave të kursimit dhe atyre të
kredive.
Për laikët duhet përkujtuar me konceptin themelor të veprimit të një banke. Banka
grumbullon depozita, të cilat i ofron me normë të caktuar të interesit për depozituesit. Të
njëjtat depozita (apo më saktësisht, atë pjesë që rregullatori bankar nuk e obligon bankën ta
mbajë në rezervë), banka ia jep me kredi huamarrësve. Dallimi midis normës së interesit
për kursimet dhe asaj për kreditë quhet ‘net interest spread‘ apo shkurt vetëm ‘spread’.
‘Spread’ përbën profitin kryesor të një banke. Ti m’i jep mua 100 USD, që unë t’i kthej ty
me 2% kamatë për një muaj, dmth do t’i kthej 102 USD. Mirëpo, këta 100 USD unë do t’ia
jap Filanit për 10% kamatë. Filani m’i kthen mua 110 USD, unë t’i kthej ty 102 USD, 8
USD i fus në xhep. Kjo është logjika bankare, e shprehur në mënyrë brutalisht banale (në
këtë shembull, unë nuk jam i obliguar të mbajë rezervë, siç kanë bankat normale).
Megjithëse bankat mund të kenë burime tjera të profitit, siç janë investimet e ndryshme dhe
të hyrat nga shërbimet, aktiviteti kredidhënës mbetët themelor për profitabilitetin e një
banke. Sipas kësaj, për ta rritur profitabilitetin e bankës, interesi i bankës është që ‘spread’
të jetë sa më i madh.
Rrjedhimisht, vlera e ‘spread’ duhet të jetë pozitive, në kuptimin që një
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2.5.

Analizë e ofertës monetare dhe normave bankare në Kosovë, të cilat ndikojnë
drejtpërdrejtë në (mos) zhvillimin e bizneseve

Oferta monetare luan rol kyq në rritjen ekonomike. Bankat e jashtme komerciale në Kosovë
nuk kanë mundësuar rritje ekonomike për shkak të rrethanave por edhe si rezultat i
politikave të tyre bankare. Kjo ka ardhur si rezultat i mungesës së kapitalit financiar vendor
dhe konsolidimit të bankave të vendit për t’ju bërë konkurencë atyre të jashtme. Sistemi
financiar kosovar me funksione të kufizuara të BQK-së dhe mungesa e valutës kombëtare
dhe rrjedhimisht mungesa e politikës monetare të mirëfillt, nuk kanë pasur mundësi t’u
kundërvihen efekteve negative të bankave të jashtme komerciale në Kosovë. Duke marrë
parasysh se viteve të fundit në Kosovë në sistemin bankar kanë hyrë një numër i
kosiderushëm i bankave, mirëpo ende kemi një normë të lartë të interesit nga ana e
bankave. Shkaku kryesor që kemi një normë të lartë janë politikat jo të favorshme të BQ, e
cila e udhëheqë politiken monetare lidhur me stabilitetin e çmimeve, normen e interesit,
zhvillim afatgjatë ekonomik e shumë funksione tjera që i ushtron BQ.
Normat e interesit janë të përcaktuara sipas disa rregulloreve nga ana e BQK, e të cilat
norma i zbatojnë bankat komerciale në përgjithësi. Sipas këtyre rregulloreve përcaktohet
një metodë e unifikuar për llogaritjen e normës efektive të interesit. Kjo metodë ka për
qëllim që ti mundësojë klientëve që të bëjnë krahasimin më të lehtë të institucioneve
financiare, që kanë të bëjnë me të gjitha shpenzimet që ata bëjnë dhe me të gjitha përfitimet
që ata marrin. Në këtë mënyrë rritet transparenca në treg ndërmjet bankave komerciale dhe
ndaj publikut.
BQK kërkon që çdo tarifë për gjithësecilin produkt dhe shërbim bankar të jetë i lidhur
ngusht me koston e ofrimit të të gjitha këtyre shërbimeve, në këtë mënyrë do ta ketë më të
lehtë BQK që të justifikoj tarifat të cilat i vendosin. Këto rregullore aplikohen nga të gjitha
bankat operuese në vend, e që janë të licensuara nga BQK për të ushtruar veprimtarinë e
tyre bankare në teritorin e Kosovës.
Norma e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje fikse apo të
qëndrueshme e cila aplikohet në baza vjetore, në atë shumë që është aprovuar kredia apo në
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shumën e depozitës së pranuar nga bankat.
Ndërsa, norma efektive e interesit – NEI, nënkupton koston totale të kredisë apo kthimin
e depozitës, që është paraqitur si normë vjetore e vlerës totale të kredisë, ose e kthimit total
nga depozita, dhe që është llogaritur sipas metodologjisë që është përcaktuar me rregullore
nga ana e BQK. Rregullore e cila tregon apo përcakton se hyrjet e diskontuara të parave të
gatshme duhet medoemos të barazohen me daljet e diskontuara të parave të gatshme.
Kjo i referohet kredive të dhëna ose depositave të pranuara nga bankat. Për diskontim duhet
që të përdoret numri i ditëve kalendarike të muajit dhe vitit me 365/366 ditë. Metodologjija
për llogaritjen e normës efektive të intersit për kreditë, shihe në (BQK, rregullorja për
normën efektive të interesit, neni 4)
Rritja ekonomike dhe ndikimi i kamatave tё larta tё kredive nё ngritjen dhe

2.6.

zhvillimin e bizneseve dhe sektorit ekonomik në përgjithësi

Që nga paslufta e deri në ditët e sotme, sistemi bankar i vendit ka kaluar nëpër situata dhe
peripeci të ndryshme të cilat kanë luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin e vet sistemit
bankar, po ashtu kjo ka ndikuar edhe në ngritjen e bizneseve të reja, në rritjen dhe zhvillimin e
tyre, por edhe normalisht të gjithë sektorit ekonomik të vendit.

Në kuadër të punimit do të shohim edhe njërin nga problemet kryesore që ndikon në rritjen
ekonomike, gjegjësisht në zhvillimn ekonomik të Kosovës, e që është kamata e lartë e
kredive bankare, ku përmes të cilave mund të hapim biznese të reja, apo edhe të zgjerojmë
dhe zhvillojmë bizneset që tani më ekzitojnë.

rezultat pra i kamatave të larta në Kosovë, shumë biznese private edhe kanë dështuar, sepse
në këtë rast, në vend që biznesi të gjenë sigurinë dhe përkrahjen bankare, aty gjenë
vetshkatrrimin apo falimentimin, thënë në terma ekonomik. Në vazhdim pra do të shohim
të gjitha problemet nëpër të cilat kaloi sistemi bankar dhe ndikimi i tij në rritjen ekonomike
të Kosovës.
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2.7.

Faktorët ndikues, problemet dhe sfidat në ngritjen dhe zhvillimin e bizneseve
të reja në vend

Përgjatë këtyre 17 viteve ekonomia kosovare është ballafaquar me probleme të shumta e të
ndryshme. Edhe përkundër pritjeve se ndryshimet do të jenë të mëdha e pozitive, kryesisht
këtë fuqi të kapitalit e kanë gëzuar pak individ e grupe të caktuara të interesit e biznesit në
vendin tonë.
Rritja ekonomike ka qenë e ngadalshme, e karakterizuar me pafuqinë për të reflektuar
ndryshime të mëdha, e sidomos duke ulur numrin e papunësisë dhe tendencës së
vazhdueshme të familjeve me varfëri të madhe e të skajshme.
Prandaj, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se zhvillimi ekonomik në Kosovë është
nëpërkëmbur, pasi janë krijuar monopole nga biznese të cilat janë fuqizuar falë mbështetjes
nga politika dhe njerëzit në pushtet.
Si rrjedhojë krijimi i këtij monopoli në vazhdimësi e ka prishur konkurencën në treg, duke
reflektuar pasiguri, pengesa e probleme për bizneset që janë zhvilluar e ndërtuar me
ndershmëri dhe nga të ardhurat vetanake. (Wikipedia, 2017).

2.8.

Fazat e zhvillimit ekonomik të Kosovës
Fazat e zhvillimit ekonomik të Kosovës, të cilat janë më të rëndesishmet janë katër prej
tyre, janë përcjellur me probleme, vështirësi, ngecje por edhe suksese në kuptimin e
ngushtë të zhvillimit e funksionimit të tyre. (Wikipedia, 2017).
Si më poshtë po e paraqesim një tabelë, ku paraqiten pak a shumë të gjitha problemet ndër
vite;
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Tabela 5 Fazat e zhvillimit ekonomik te Kosoves
Faza emergjente

Periudha 1999-2000

Pasojat shumë të rënda Prodhimi vendor nuk
nga lufta e fundit
ka ardhur në shprehje
dhe karakterizohet me
importim total në të
gjitha sektoret

Kanë rrjedhur
investimet
direkte nga
bashkësia
ndërkombëtare

Faza e ndertimit te
kapaciteteve
institucionale

Ndërtimi i objekteve
Ndërtimi i kapaciteteve Trajnimet e ndryshme
institucionale në mbarë institucio. që kanë
në fuqizimin e
vendin
përfshirë qeverinë e
institucioneve
përkohshme,
kosovare,
legjislaturen e parë
dhe qeverisjen e parë si dhe
pas zgjedhjeve të para
udhëtimet zyrtare

Ndërtimin e
kapaciteteve
për
decentralizimin
e pushtetit

Faza e zhvillimit të
privatizimit

Shpresa që privatizimi
i ndërmarr. shoqërore
e publike do të
prodhonte rritjen e nr.
të të punësuarve

Privatiz. kishte sjell
vetëm përfitime për
individë, grupe të
ndryshme biznesore
dhe individ të
involvuar në politikë

Pikërishtë në këtë
periudhë është rritur
numri i të papunëve
dhe rritja e nivelit të
varfërisë

Zhvillim
dinamik sekt.të
prodhimit,
nënshkrimi i
marrëveshj. për
tregti të lirë,
inkuadrimi në
Paktin e
stabilitetit si
anëtare jo e
barabartë

2.8.1. Disa nga problemet dhe sfidat në zhvillimin ekonomik të Kosovës si dhe ndikimi i
sistemit bankar në këtë aspekt

Në rrjedhë të punimit kemi përmendur disa nga faktorët të cilët janë identifikuar si
problematik e ndikues negativ në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Në një mënyrë apo në një
tjetër ekonomia kosovare është atakuar nga vet udhëheqësit politik në vend, pasi nuk kanë
treguar gatishmërinë e tyre për ti eleminuar pengesat e shfaqura.
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Prandaj, si më poshtë janë prezantuar në renditje disa nga problemet me të cilat është
ballafaquar në vazhdimësi ekonomia kosovare dhe bizneset publiko- private: (BQK, 2015).
➢ Zhvillimi i sektorit të energjisë është karakterizuar me probleme dhe jostabilitet të
vazhdueshëm;
➢ Procesi i privatizimit është keqshfrytëzuar dhe keqpërdorur nga politika dhe bizneset që
kanë patur lidhje me njerëzit e politikës. Si proces nuk ka gjeneruar rritje ekonomike, por
më shumë papunësi e varfëri;
➢ Rindërtimi i vendit nga pasojat e luftës edhe pse ka qenë dinamik, ai nuk është përmbyllur
plotësisht as pas 10 viteve të përfundimit të luftës;
➢ Mungesa e sigurisë politike në vend ka ndikuar fuqishëm në thithjen e investimeve nga
jashtë, pasi ata kanë ngurruar për shkak të klimës së pasigurt dhe zhvatjes së tyre;
➢ Sistemi bankar është karakterizuar me pasiguri të vazhdueshme;
➢ Mungesa e nënshtrimit të taksës së rregullt doganore për mallrat që vijnë nga Serbia e
Maqedonia kanë ndikuar në ngadalësimin e rritjes ekonomike në vendin tonë;
➢ Politikat jo të qëndrueshme fiskale;
➢ Mungesa

e

politikave

që

do

të

favorizonin

eksportin

vendor,

etj
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Duke e ditur se Ferizaj është komuna e tretë më e madhe në Kosovë dhe qyteti i dytë më i
zhvilluar ekonomikisht në vendin tonë, kam konsideruar se të dhënat e nxjerrura nga terreni
do të kenë një rëndësi shumë të madhe në paraqitjen e opinioneve mbi zhvillimin e sistemit
bankar dhe ndikimit të saj në rritjen dhe zhvillimin e bizneseve dhe gjithë sistemit
ekonomik të vendit tonë.
Prandaj, në kuadër të regjionit janë përfshirë tri komuna: Komuna e Ferizajt, Komuna e
Shtimes dhe Komuna e Kaçanikut. Edhe numri i respodentëve është përzgjedhur qëllimisht
në proporcion me numrin e banorëve.
Ferizaj momentalisht numëron rreth 110 mijë banorë, ndërsa respondent janë anketuar 110.
Kaçaniku numëron afërsisht 33,454 banorë, ndërsa janë anketuar 34 respodent. Komuna e
Shtimes numëron afërsisht 29 mijë banorë, kurse janë anketuar 29 respodent. Marrë në tërësi
numri i respodentëve është reprezentativ në përputhje me numrin e banorëve në këtë regjion.
Si rezultat i bashkëbisedimeve me respondentët janë identifikuar disa çështje me rëndësi për
hulumtimin dhe vet punimit:
Qytetarët e përfshirë në hulumtim kanë pak njohuri mbi rolin e bankave në ndikimin dhe
zhvillimin e bizneseve në Kosovë;
Nuk janë në dijeni se bankat operuese në Kosovë janë komerciale dhe tetë prej tyre janë me
aksioner të huaj, ndërsa dy prej tyre me aksioner vendor;
Bankat i vlerësojnë si institucione financiare të cilat bëjnë dallime tek klientët e tyre;
Bankat i shohin të afërta me politikën, politikanët dhe me biznesmen që kanë afërsi me
politikën;
Besojnë se kamatat janë jashtëzakonisht të larta në krahasim me vendet e rajonit;
Bankën e shohin si mundësi për sigurimin e mjeteve financiare për të investuar;
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Shumica e respodentëve besojnë se sistemi bankar në Kosovë favorizon rritjen ekonomike
nëpërmjet marrjes së kredive, me të cilat realizohen edhe investime.

Realizimi i këtij punimi nuk do të ishte i plotë nëse ai do të përbëhej vetëm nga pjesa teorike,
prandaj realizimi i hulumtimit është parë si i domosdoshëm dhe si plotësim i çëllimeve dhe
obvjektivave të punimit. Rrjedhimisht të gjitha opinionet e marra nga respodentët e përfshirë
në hulumtim përbëjnë po ashtu një rëndësi të veçant, pasi konsiderohen si një orientim i mirë
për bankat që operojnë në regjionin e Ferizajt dhe në mbarë Kosovën, që të intervenojnë në
ato pika ku ka pakënaqësi nga qytetarët dhe më saktësisht nga klientët e tyre aktual, dhe për
të minimizuar hezitimin e klientëve potencial.
Mënyra më e mirë për të pasqyruar idetë se a ekziston ndonjë ndikim pozitiv apo negativ në
rritjen ekonomike në vendin tonë nga vet zhvillimi i sistemit bankar, ishte pikërisht realizimi
i hulumtimit në teren dhe përfshirja e njerëzve që në një mënyrë apo në një tjetër biznesin e
tyre e kanë zhvilluar nëpërmjet bankave. Kujtojmë se Ferizaj është njeri nga qytetet më të
reja të Kosovës dhe të themi se është njëri nga qytetet më të zhvilluara ekonomikisht por
edhe për nga infrastruktura rrugore. Po ashtu është i njohur për tregtinë e vogël e të mesme,
andaj dosido ekzistojnë marrëdhënie të ngushta ndërmjet bankave dhe këtyre bizneseve, të
cilat reflektojnë ndikimet e tyre në vet rritjen ekonomike në regjion dhe mbarë Kosovën.
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3.1.

Përse ishte i nevojshëm ky hulumtim?

Roli i bankave në zhvillimin e bizneseve është mjaft i rëndësishëm dhe vet sistemi bankar
në vendin tonë sot është shnëdrruar në një nevojë imediate për shkak të shërbimeve dhe
mundësive që ai i ofron qytetarëve të thjeshtë, atyre që merren me biznes të vogël, të
mesëm apo edhe ndonjë forme tjetër. Një marrëdhënie e ngushtë, specifike dhe e
vazhdueshme ndërmjet këtyre dy komponentëve, të cilët sot varen nga njëri tjetri.

Prandaj, realizimi i hulumtimit mbi Rolin dhe zhvillimin e sektorit bankar, ndikimi në
rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit tonë, është vlerësuar dhe konsideruar si shumë i
nevojshëm. Deri më tani nuk ka të dhëna të cilat identifikojnë opinionet e qytetarëve të
Kosovës, përkatësisht të regjionit të Ferizajt mbi zhvillimin e sektorit bankar dhe ndikimit
të saj në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit tonë.

Nga bashkëbisedimet paraprake kam dëgjuar shumë opinione dhe nga më të ndryshmet mbi
bankat dhe sistemin bankar që po aplikohet në vendin tonë, ku kryesisht kanë ekzistuar
pakënaqësi mbi kreditë, shërbimet, kamatat, vlerësimin e hipotekave, këmbimeve, etj.
Prandaj kam konsideruar se është më se e nevojshme ta hulumtoj këtë fenomen në regjionin
e Ferizajt për të formësuar idetë dhe opinionet e tyre në punimin tim të Masterit.
E si rrjedhojë, të gjeturat nga ky hulumtim pritet që të shërbejnë si orientim për të gjitha
institucionet e involvuara në procesin e zhvillimit të sistemit bankar në vendin tonë, pasi të
dhënat korrespondojnë opinionet e qytetarëve të përfshirë në hulumtim si mostër
reprezentative.

Rrjedhimisht në bazë të këtyre rezultateve do të ndërtohen edhe rekomandimet
përfundimtare, si pjesë e rëndësishme e punimit, duke mbetur me shpresën që këto
rekomandime të merren parasysh nga institucionet bankare që operojnë në vendin tonë,
duke intervenuar në ato pika ku respodentët kanë shprehur pakënaqësi.
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3.1.1. Cilët ishin kufinjtë e këtijë hulumtimi?

Hulumtimi në vetvete duhet të ketë përmbajtje, qëllime, esencë, objektiva dhe dinamikë.
Parapraksiht duke i analizuar mirë e mirë të gjitha këto të lartë përmendura, përpjekjet e
mia gjithmonë kanë qenë që fokusin primar ta kem tek aspektet më veçanta të problemit,
duke ruajtur në vazhdimësi objektivat dhe qëlimet e hulumtimit.
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4. METODOLOGJIA E APLIKUAR NË HULUMTIM
4.1.

Cilat ishin detyrat e hulumtimit?

Realizimi i hulumtimit në terren ka kërkuar paraprakisht bashkërendimin e disa ideve,
qëllimeve, objektivave dhe aktiviteteve me rëndësi, me qëllim që si proces të jetë më lehtë i
realizueshëm. Pa bashkërendimin e këtyre aktiviteteve sigurisht që do të paraqiteshin
vështirësi të ndryshme të cilat edhe do të mund të ndikonin në një mënyrë apo në një tjetër
në realizimin e vet hulumtimit.
Si më poshtë janë prezantuar disa nga këto detyra:
1.

Është analizuar paraprakisht me shumë kujdes problemi i cili do të hulumtohet në
terren, për ti ikur të gjitha parregullsive të mundshme;

2.

Pyetësori është ndërtuar me kujdes, duke i ikur pyetjeve provokuese;

3.

Të gjithë respondentët janë njoftuar se cili është qëllimi i hulumtimit dhe është
marrë pëlqimi i tyre për tu anketuar;

4.

Grumbullimi i të dhënave në terren është realizuar nëpërmjet pyetësorit;

5.

Është bërë analizimi dhe vlerësimi i të dhënave të nxjerrura nga hulumtimi në
terren dhe ato janë punuar në mënyrë profesionale;

6.

Të dhënat e mbledhura janë prezantuar me grafikone, dhe ato janë analizuar veç e
veç;

7.

Në fund janë dhënë edhe rekomandimet.
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4.2.

Ngritja e hipotezave
Si më poshtë janë prezantuar hipotezat e ngritura, e të cilat janë hulumtuar në terren:
A ndikojnë bankat komerciale në zhvillimin e bizneseve dhe në sistemin ekonomik të
vendit?
Zhvillimi i sistemit bankar në vendin tonë a ka karakter të fuqishëm komercial, dhe a është
i suksesshëm?
A i rëndojnë bizneset e vogla dhe të mesme kamatat e larta, duke ulur kështu fuqinë për
rritje ekonomike në vendin tonë?
A është numri simbolik i qytetarëve që kanë marrë kredi për të zhvilluar një biznes?
A ndikon zhvillimi i sistemit bankar në rritjen ekonomike në vendin tonë?

4.3.

Metodat e aplikuara për realizimin e hulumtimit
Realizimi i hulumtimit në terren mbi Rolin e bankave në zhvillimin e biznesit në Kosovë,
rritja dhe zvillimi ekonomik si dhe ndikimi i kamatave të larta të kredive, ka kërkuar që të
përdoren disa metoda profesionale. Metoda statistikore është përdorur në këtë hulumtim
sidomos gjatë nxjerrjes dhe prezantimit të rezultateve të hulumtimit, ndërkaq si mostër, janë
zgjedhur tri. Është zgjedhur mostra e thjeshtë e rastit, ku respondentët janë zgjedhur
rastësisht, pa ndonjë formë paraprake identifikuese siç ndodh në përdorim të mostrave tjera.
Kjo mostër është zgjedhur me qytetarët e thjeshtë. Mostra e qëllimshme është zgjedhur pasi
ka ndihmuar në zgjedhjen e respodentëve, kryesisht të atyre që punojnë në banka, personave
që kanë bizneset e tyre private, apo edhe ekonomist. Ndërsa, mostra Top Bore ka ndihmuar
në gjetjen e respodentëve të të njëjtës kategori. Bankieri apo biznesmeni i anketuar është
lutur që të ndihmoj apo rekomandoj një të ngjashëm për tu anketuar.
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5. ANALIZIMI I REZULTATEVE TË HULUMTIMIT
5.1.

Rezultatet e hulumtimit

Sa keni informacione për rolin e Bankave në zhvillimin e
bizneseve të vendit?
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Grafikoni 1 Sa keni informacione per rolin e bankave ne zhvillimin e bizneseve te vendit?

Mund të themi se një përqindje e konsiderueshme, prej 27% e respodentëve janë përgjigjur
që kanë shumë informacione për rolin e e bankave në zhvillimin e bizneseve të vendit.
Rezulton të janë persona të cilët punojnë në bankat të cilat operojnë në vendin tonë, ose
janë persona që kanë bizneset e tyre private dhe informacione e tilla mund ti kenë më të
bollshme.
Ndërsa, një përqindje më e lartë, prej 41% e respodentëve kanë deklaruar se nuk kanë shumë
informacione rreth rolit të bankat në zhvillimin e bizneseve në vend. Një përqindje më e
vogël e respodentëve kanë deklaruar se nuk kanë aspak informacione të tilla, e ata janë prej
19% respodentë në total, ndërsa 19% prej tyre kanë deklaruar se fare nuk ju intereson kjo
çështje.
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Sa është transparente BQK dhe e pavarur nga
politikat ditore të vendit?
Ёshtë
transparente
Nuk është
mjaft
trasparente

15%
35%
29%
21%

Grafikoni 2 Sa eshte transparente BQK dhe e pavarur nga politikat ditore te vendit?

Sa i përket transparencës, janë një numër prej 35% e respodentëve të cilët mendojnë se BQ
është mjaft transparente me publikun, ndërsa 21% prej tyre mendojnë se ajo nuk është
transparente aq sa duhet të jetë.
Ndërsa, 29% e respodentëve të anketuar mendojnë që BQ është e varur nga politika, gjë e
cila nuk do të duhej të ndodhte, po mendimi është i tillë, çka që ndoshta edhe kanë të drejtë.
Përkundër tyre është një numër më i vogël, prej 15% e respodentëve të cilët mendojnë se BQ
nuk varet aspak nga politikat.

Sipas jush, a është BQK mbikëqyrës i bankave
komerciale?
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Grafikoni 3 Sipas jush, a eshte BQK mbikeqyres i bankave komerciale?
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Një numër i konsiderueshëm i respodentëve, 39% prej tyre kanë deklaruar se sipas tyre BQK
është mbikqyrës i bankave komerciale, dhe roli i saj është mjaft pozitiv dhe ndikues në këtë
aspekt. Ndërsa, 21% e respodentëve tonë kanë deklaruar që BQK nuk është mbikqyrës i mirë
i bankave komerciale, dhe shpesh herë nuk e luan rolin e saj ashtu siç duhet.
Një përqindje e respodentëve të cilët ishin të paktë në numër, për rreth 17% prej tyre kanë
deklaruar se nuk e kanë iden se cili është roli i BQK ndaj bankave komerciale dhe nuk e dijnë
nëse ajo është mbikqyrëse e mirë e bankave komerciale. Ndërsa 23% prej respodentëve kanë
deklaruar se nuk ju intereson fare kjo çështje, dhe nuk kanë dashur aspak të japin mendimin
e tyre.
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Grafikoni 4 Si e vleresoni zhvillimin e sistemit bankar ne Kosove?

Respodentët e përfshirë në hulumtim vazhdojnë të besojnë se ende nuk është ai sistemi bankar
të cilin e meriton vendi ynë. Si rrjedhojë, kanë rezultuar që 28% e respodentëve të cilët kanë
deklaruar se sistemi bankar është i suksesshëm.
Por, ndryshe nga kjo, një numër më i madh i respodentëve apo 36% prej tyre janë ata të cilët
besojnë se sistemi bankar në Kosovë është më pak i suksesshëm. Arsyetimet kryesore pse
është një përqinjde më e lartë e respodentëve, të cilët mendojnë se sistemi bankar në Kosovë
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është më pak i suksesshëm kanë ardhur si rezultat i kamatave të larta të kredive, shërbimet jo
edhe aq të shpejta, klasifikimi i klientëve, etj.
Ndërsa një shifër më e ulët, apo 17% prej respodentëve kanë deklaruar se sistemi bankar nuk
është aspak i suksesshëm. Kurse 19% prej tyre kanë deklaruar se sistemi bankar në vendin
tonë është i dështuar.

Pjesa më e madhe e respodentëve të përfshirë në hulumtim besojnë se ligjet aktuale të
aplikuara në vendin tonë nuk e favorizojnë klimën për tu zhvilluar një sistem bankar i
suksesshëm. Ku edhe me vetzhvillim e këtij sistemi, mund të ketë edhe rritje dhe zhvillim
ekonomik të vendit.

Cilat janë shkaqet kryesore të cilat kanë ndikuar në mos
zhvillimin e suksesshëm të sistemit bankar
të Kosovës?
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Grafikoni 5 Cilat jane shkaqet kryesore te cilat kane ndikuar ne moszhvillimin
e se
suksesshem te sistemit bankar te Kosoves?
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zhvillimin e suksesshëm të sistemit bankar në Kosovë. Kurse 32% prej tyre kanë deklaruar
21%
se papunësia si fenomen i pandryshueshëm
32%që një kohë të gjatë në vendin tonë ka ndikuar në
mos zhvillimin e suksesshëm të sistemit bankar.
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Ndryshe nga kjo, janë 21% prej respodentëve që kanë deklaruar se ligjet jofavorizuese kanë
ndikuar në mos zhvillimin e sistemit bankar në vendin tonë. Mirëpo, 18% prej tyre besojnë
se problemet e vazhdueshme politike që kanë mbretëruar në vendin tonë ndër vite, kanë
ndikuar në mos zhvillimin e suksesshëm të sistemit bankar në Kosovë.
Ndërsa, 5% prej tyre kanë deklaruar se nuk kanë aspak interes në këtë aspekt, pra të dijnë
se çka e ka penguar zhvillimin e suksesshëm të sistemit bankar në vendin tonë.
Në përjashtim të një numri të vogël të respodentëve, të gjithë kanë deklaruar se kanë të hapur
xhirollogari bankare në njërën prej bankave që operojnë në tre qytetet ku edhe është realizuar
hulumtimi.

A keni xhirollogari të hapur në ndonjërën prej bankave në
qytetin tuaj?
11%

PO
JO

89%
Grafikoni 6 A keni xhirollogari te hapur ne ndonjeren prej bankave ne qytetin tuaj?

Nuk mund të thuhet se është befasi, por bankat që operojnë në Kosovë kanë punuar shumë
që të sigurojnë klientë, duke iu mundësuar atyre hapjen falas të xhirollogarive bankare. Po
ashtu, disa prej bankave iu kanë ofruar edhe mirëmbajtje falas të xhirollogarive. Së këndejmi
kanë rezultuar 89% e respodenteve të cilët e kanë të hapur një ose më shumë xhirollogari në
ndonjërën prej bankave që operojnë në qytetin ku ata edhe jetojnë dhe punojnë.
Kurse vetëm 11% prej tyre që kanë deklaruar se nuk kanë të hapur xhirollogari në ndonjërën
prej bankave. Disa prej tyre kishin pasur më parë por për arsye të ndryshme i kanë mbyllur,
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ndërsa disa prej tjerëve asnjëherë nuk kishin hapur xhirollogari bankare. Vlen të theksohet se
përqindja më e lartë e respodentëve të cilët nuk kishin pas ndonjëherë xhirollogari të hapur
kanë rezultuar të jenë nga qyteti i Kaçanikut, ndoshta për arsye se është qytet më i vogël dhe
ka më shumë paragjykime. Po them kështu sepse, kanë rastisur që një numër më i madh i
respodentëve ishin të gjinisë femërore, të cilat pohuan që asnjëherë nuk kishin pasur një
numër xhirollogarie te hapur në ndonjëren nga bankat në qytetin e tyre.
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Aplikimi i pagesave bankare ka shtyrë shumë qytetarë që të bëjnë më shumë se një pagesë
brenda vitit në njërën prej bankave që operojnë në qytetin e tyre ku ata edhe jetojnë e
veprojnë.

Sa herë brenda vitit kryeni pagesa në bankën tuaj,
apo në
ndonjërën prej bankave të cilat veprojnë në
Kosovë?
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Grafikoni 7 Sa here brenda vitit kryeni pagesa ne banken tuaj, apo ne ndonjeren prej
bankave te cilat veprojune ne Kosove?

Janë apo 9% e respodentëve të cilët asnjëherë nuk kanë realizuar ndonjë pagesë në njërën
prej bankave që operojnë në qytetin ku ata jetojnë, apo jashtë qytetit të tyre. Ndërsa, 49% e
respodentëve kanë deklaruar se kanë bërë pagesa në bankë brenda vitit mbi 1 herë. Ndryshe
nga kjo, janë 20% prej tyre të cilët kanë deklaruar se mbi 3 herë kanë kryer pagesa në
bankat ku ata jetojnë, apo edhe jashtë tyre.
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Kurse, 17% e respodentrve kanë deklaruar se brenda vitit mbi 6 herë kanë kryer pagesa në
bankë, duke përfshirë në bankat në qytetin ku jetojnë, në bankat nëpër qytetet tjera të Kosovës
dhe në bankat jashtë Kosovës. Kjo kategori i takon perosnave që kanë biznese private apo
edhe atyre të cilët ushtrojnë detyra të ndryshme të larta menaxheriale në biznese të ndryshme
në të tri qytetet e përfshira në këtë hulumtim. Ndërsa, ekziston një përqindje e vogël, prej 5%
e respodentëve, të cilët kanë deklaruar se kanë kryer pagesa mbi 10 herë nëpër bankat e
ndryshme të cilat operojnë dhe veprojnë në vendin tonë.
Pavarësisht rritjes së numrit të kërkesave nga qytetarët për shërbimet bankare, institucionet
bankare që operojnë në këto tri qyetete nuk kanë bërë shumë ndryshime të mëdha për t’i
lehtësuar shërbimet e tyre. Respodentët e përfshirë në hulumtim kanë bërë të ditur se
shpesh presin në radhë shumë të gjata, ku duhet të presin më shumë se një orë për një
shërbim qoftë shumë të vogël.
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Grafikoni 8 Sa jeni te kenaqur me sherbimet bankare?

Të dhënat të cilat i kemi nxjerrur nga hulumtimi në terren na kanë dhënë një rezultat të tillë
siç vijon, 15% e respodentëve tanë kanë deklaruar se janë shumë të kënaqur me shërbimet
bankare që ofrojnë bankat në qytetet ku ata edhe jetojnë. Ndryshe nga kjo, 19% prej tyre të
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cilët kanë deklaruar se nuk janë shume të kënaqur me shërbimet që ofrojnë bankat. Ndërsa,
35% prej tyre kanë deklarur se se janë mesatarisht të kënaqur me shërbimet që ofrojnë bankat
që operojnë në qytetet ku ata edhe jetojnë.
Po ashtu një numër i konsiderueshëm i respodentëve, më saktësisht 21% prej tyre kanë
deklaruar se pak janë të kënaqur me shërbimet që ofrojnë bankat, duke dhënë vërejtje për
punë të ngadalshme, pritje të gjata, etj.
Dhe po ashtu një numër i vogël, prej 10% e respodentëve kanë deklaruar se nuk janë aspak
të kënaqur me shërbimet e bankave, në të cilat ata janë klientë. Kështu, duke dhënë vërejtje
prej më të ndryshmeve, që nga shërbimet e ngadalshme bankare, e deri tek normat e larta të
kamatave të kredive, të cilat ua vështirësojnë edhe jetën.
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Grafikoni 9 Cilat jane produketet apo sherbimet bankare te cilat jeni ndare gjithmone te kenaqur?

Janë 35% e respodenteve të cilët kanë deklaruar se janë të kënaqur me shërbimet e kartelave
bankare, më saktë me shërbimet që ofrojnë bankomatët apo edhe POS-at e secilës bankë.
Kurse 23% prej tyre kanë deklaruar se janë të kënaqur me shërbimin e transfereve të parave.
Janë 18% respodentë të cilët kanë deklaruar se janë të kënaqur me shërbimin e hapjes së
llogarive bankare.
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Ndryshe nga kjo, janë 10% e respodentëve të cilët kanë deklaruar se janë të kënaqur me
shërbimet e depozitave me interes. Ndërsa, 13% e respodentëve kanë deklaruar se janë të
kënaqur me shërbimet që ndërlidhen me kredi të ndryshme.
Pavarësisht që numri i kredive në të tri qytetet e përfshira në hulumtim është në rritje nga viti
në vit, edhe më tutje një numër simbolik i tyre merren për të zhvilluar një biznes. Shumica
e tyre janë marrë për çështje borgjesh, ato familjare, renovimesh, martesash, blerjes së
veturave, etj.

A keni marrë kredi ndonjëherë, për nevojat e juaja të
ndryshme?
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Grafikoni 10 A keni marre kredi ndonjehere, per nevojat e juaja te ndryshme?

Janë 49% e respodentëve të cilët kanë pranuar se kanë marrë kredi për disa herë me radhë,
për nevojat e tyre prej më të ndryshmeve, si për renovime, për ndërtime të shtëpive apo blerje
të ndonjë banese, për të ngritur ndonjë biznes apo edhe për të zhvilluar më tej biznesin e tyre
tani me të ngritur vite më parë.
Ёshtë edhe një numër i konsiderueshëm i respodentëve, që në përqindje janë 33%, të cilët
kanë marrë kredi së paku një herë deri më tani, po ashtu për nevojat e tyre prej më të
ndryshmeve, siç i cekëm edhe më lart. Ndryshe nga kjo, janë 18% e respodentëve, të cilët
kanë deklaruar se asnjëherë nuk kanë marrë kredi në bankë për çështje të biznesit, apo për
çështje tjera, kryesisht të elementëve të lartëpërmendur.
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Sa i përket nivelit të lartë të kamatave të cilat i kanë bankat të cilat operojnë në vendin tonë,
kemi një numër të konsiderueshëm të respodentëve të cilët janë përfshirë në hulumtim
besojnë se kamatat e aplikuara ndër vite nga bankat që operojnë në qytetet ku ata jetojnë dhe
veprojnë, kanë qenë shumë të larta.

Cili është vlerësimi i juaj për nivelin e kamatave
bankare?
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Grafikoni 11 Cili eshte vleresimi i juaj per nivelin e kamatave bankare?

Edhe pse kërkesat për marrjen e kredive janë gjithmonë në rritje të vazhdueshme nga viti në
vit, por përkundër këtijë fakti kamatat ende vazhdojnë të jenë po aq të larta. Kështu kanë
pohuar të gjithë respodentët e përfshirë në këtë hulumtim. Si rrjedhojë, janë 53% e
respodentëve prej të cilëve kanë deklaruar se kamatat bankare janë shumë të larta.
Kurse, 17% prej tyre kanë deklaruar se kamatat bankare të cilat janë aplikuar kohëve të fundit
kanë filluar të jenë më të përballueshme. Ndërsa, një numër i konsidrueshëm i respodentëve,
apo 30% prej tyre kanë deklaruar se kamatat të cilat janë aplikuar ndër vite dhe së fundmi
janë të papërballueshme, duke u bazuar ne nivelin e zhvillimit ekonomik të vendit dhe të
ardhurave jo të larta të popullatës.
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Gjendja e vështirë ekonomike që po mbizotëron në vendin tonë dhe të ardhurat e ulta të
qytetarëve vazhdojnë të ua pamundësojë atyre për të kursyer para dhe ti sigurojnë ato në
ndonjërën prej bankave që operojnë në qyetet ku edhe ata jetojnë. Duke kursyer ata do të
përfitonin edhe nga marrja e përqindjeve për periudhat e caktuara kohore.

Sa ju besoni bankave për kursimet e
Ju besoj juaja?Besimi im eshte
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Refuzoj te
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Grafikoni 12 Sa ju besoni bankave per kursimet e juaja?

Nga rezultatet e hulumtimit kemi ardhur në përfundim se 31% e respodentëve tanë ju besojnë
shumë dhe kanë kursime në bankat që operojnë në qytetet ku ata jetojnë dhe veprojne. Mbase
pranojnë se kursimet nuk janë në shuma të mëdha, ku disa prej tyre kane pohuar që kursimet
janë fare të vogla. Po ashtu, kemi edhe një numër të konsiderueshëm të respodentëve, që në
përqindje janë 22%, të cilët thonë se kanë një besim mesatar tek bankat për kursimet e tyre,
dhe ato janë të themi shuma fare të vogla.
Ndryshe nga kjo, janë 37% prej respodentëve të cilët kanë deklaruar se nuk kanë kursime në
banka, për arsye se nuk iu besojnë fare politikave bankare që ka secila bankë për kursimet.
Këtu ndahen në dy grupe, sepse ka prej atyre që kanë deklaruar se kanë pasur më parë kursime
në ndonjerën prej bankave por për arsye të ndryshme i kanë tërhequr ato, ndërsa një pjesë
tjetër e respodentëve nuk kanë kursyer asnjëherë deri më tani.
Kurse një numër fare i vogël i respodentëve, apo 10% prej tyre kanë refuzuar të deklarojnë
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nëse kanë apo jo kursime në bankat në secilat prej qyteteve ku ata jetojnë dhe veprojnë.

Cila është preferenca juaj, bankë e huaj apo
vendore?
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Grafikoni 13 Cila eshte preferenca juaj, banke e huaj apo vendore?

Shumica e respodentëve të përfshirë në hulumtim preferojnë bankat e huaja. Janë 68% e
respodenteve të cilët kanë deklaruar se preferojnë bankat e huaja, kjo sipas tyre vjen në
shprehje për shkak të besueshmërisë më të lartë dhe shërbimeve më të mira që ato mund të
ofrojnë.
Ndryshe nga kjo, janë 29% prej tyre të cilët kanë deklaruar se preferojnë më shumë bankat
vendore dhe kurse 5% prej tyre kanë deklaruar se nuk preferojnë asnjërën prej tyre, as bankat
vendore e as ato të huaja. Këta respondent i kanë takuar besimit të fesë Islame, të cilët edhe
janë praktikues të denjë të fesë dhe në këtë mënryrë ata bankat i konsiderojnë si institucione
të ndaluara në bazë të fesë.
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Gjysma e respodentëve të përfshirë në hulumtim besojnë se zhvillimi i sistemit bankar nuk
mund të ndikoj në rritjen ekonomike në vendin tonë, pasi bankat që operojnë në Kosovë që
të gjitha janë komerciale dhe nuk kanë ndonjë kapacitet të lartë për një ndikim të madh.
A mund të jetë zhvillimi i sistemit financiar si arsye që ndikon në
rritjen ekonomike të vendit tonë?
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%
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Grafikoni 14 A mund te jete zhvillimi i sistemit bankar si arsye qe ndikon ne rritjen
ekonomike te vendit tone?

Janë një përqindje të themi mjaft e lartë, prej 63% të cilët kanë deklaruar se zhvillimi i
sistemit bankar të vendit tonë mund të ndikoj relativisht shumë në rritjen ekonomike të
vendit tonë. Ndryshe nga kjo, janë 24% prej tyre të cilët kanë deklaruar se zhvillimi i sistemit
bankar nuk mund të ndikojë edhe aq shumë në rritjen ekonomike në vendin tonë. Kurse
13% prej tyre kanë deklaruar se nuk e kanë idenë dhe se nuk e dijnë nëse zhvillimi i sistemit
bankar mund të ndikojë në rritjen ekonomike të vendit tonë.
Sipas një pjese të respodentëve të përfshirë në hulumtim, mbështetja e bizneseve me kredi të
mesme nga bankat, mund të ndikoj në rritjen ekonomike në vendin tonë. Në këtë drejtim
veçohen hapësirat dhe mundësitë për sigurimin e këtyre kredive, pasi për një pjesë të
bizneseve cilësohen si infuzione për zhvillimin e tyre, e që përfundojnë me rezultate të mira.
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Cila është arsyeja që mund të ndikojë sistemi bankar në
rritjen ekonomike të vendit?
11%

Mund ti mbeshtet bizneset me
kredi te vogla
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Mund ti mbeshtet bizneset me
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47%

Nuk e dijme si mund te ndikoj

Grafikoni 15 Cila eshte arsyeja qe mund te ndikoje sistemi bankar ne rritjen ekonomike te
Kosoves?
Janë 42% e respodentëve, të cilët kanë deklaruar se mbështetja e bizneseve me kredi të vogla
nga bankat mund të ndikon në rritjen ekonomike në vendin tonë. Ndryshe nga kjo, janë 47%
prej tyre të cilët kanë deklaruar se mbështetja e bizneseve me kredi të mesme mund të ndikoj
në rritjen ekonomike të vendit tonë.
Kurse 11% prej respodentëve tanë kanë deklaruar se nuk e dijnë se si sistemi bankar mund
të ndikojë në rritjen ekonomike në vendin tonë.
Përkundrejt kamatave të larta, idea se zhvillimi i sistemit bankar për pesë vitet e ardhshme
do të mund të favorizoj zhvillimin ekonomik në Kosovë, është në rritje. Këtë e konfirmojnë
biznesmenët

e

përfshirë

në

hulumtim.
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5.2.

Hipotezat
Hipoteza e parë: Karakteri i bankave në vendin tonë dhe sa i suksesshëm është sistemi
bankar
Të gjitha bankat të cilat operojnë në vendin tonë që nga pas lufta, që të gjitha kanë karakter
komercial. Duke u nisur nga performnca e të gjitha bankave ndër vite, mund të thuhet se
sektori bankar është mjaft i suksesshëm, pa marrë parasysh të gjitha problemet dhe sfidat që
kanë kaluar për gjatë gjithë kësaj periuhe disa vjeçare.

Hipoteza e dytë: Ndikimi i bankave komerciale në (mos) zhvillimin e bizneseve dhe në
sistemin ekonomik të vendit.
Bankat komerciale luajnë një rol të rëndësishëm në sistemin financiar dhe ekonominë. Si
një komponent kyç në ekonomi ata ndajnë fonde nga kursimtarët tek huamarrësit, ofrojnë
shërbime të specializuara financiare, në lidhje me të dyja si kursimet ashtu edhe huamarrjet,
shërbime këto të cilat ndihmojnë ekonominë që të jetë më efikase në përgjithësi.

Hipoteza e tretë: Bizneset e vogla dhe të mesme rëndohen mjaft shumë nga kamatat e
larta
Normat e larta të interesit ndikojnë për të keq tek të gjitha bizneset por, ato më shumë
rëndojnë bizneset e vogla dhe të mesme të cilat janë shtyllë e fortë e ekonomisë Kosovare.
Përveç, uljes së investimeve tek këto ndërmarrje, ndikon edhe në largimin e punonjësve
duke rritur nevojat kështu për kursim të buxhetit. Duke pasur parasysh mungesën e tregut të
kapitalit në Kosovë si burim i vetëm i financimit të bizneseve në Kosovë mbeten Bankat,
por sa i ndihmojnë ato bizneseve e kështu edhe zhvillimit të përgjithshëm ekonomik kur,
dihet se ato vazhdojnë të kenë normat më të larta të interesit në rajon.

Hipoteza e katër: Një numër i qytetarëve në përqindje jo të lartë kanë marrë kredi për të
zhvilluar një biznes
Sigurisht se kur flasim për bankat dhe huamarrjet e para, që na bie ndërmend dhe që na
intereson është norma e interesit, apo çmimi që do të paguajë për huazimin e bërë. Në bazë
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të hulumtitmit që kemi bërë, kemi arritur në përfundim që një numër jo shumë i madh i
qytetarëve kanë marrë kredi për të zhvilluar një biznes të vogël apo të mesëm, për shkak të
normave shumë të larta dhe në pamundësi të kthimit të tyre dhe rrezikshmërise së lartë të
dështimit në treg.
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
6.1.

Konkluzione
Fatkeqësisht, ndikimi i sistemit bankar në zhvillimin ekonomik të vendit tonë që nga paslufta
e deri më tani konsiderohet si një proces mjaft determinues. Të gjitha ekonomitë familjare,
bizneset e vogla dhe të mesme, sipërmarrjet e ndërmarrjet dhe koorporatat si infuzion
financiar i kanë pasur bankat komerciale. Si rezultat i bashkëbisedimeve me respodentët
është kuptuar se shumica e tyre kanë pak apo pothuajse fare nuk kanë njohuri mbi
zhvillimin e sistemit financiar dhe atij bankar të Kosovës, sisteme të cilat ndikojnë
drejtëpërdrejt në zhvillimin e bizneseve dhe ekonomisë së vendit. Shumë pak prej tyre e
kanë ditur se bankat që operojnë në Kosovë kanë karakter komercial dhe se shumica prej
tyre janë të ndërtuara nga aksionerët e huaj, dhe se vetëm dy banka të cilat operojnë në
vend janë nga aksionerët vendor. Duke pasur parasysh ankesat mjaft të mëdha që qytetarët
kanë për kamatat tepër të larta, operimin e bankave në vendin tonë njëkohësisht e
ndërlidhin edhe me njerëz të cilët janë të afërt me njerëz të politikës, po ashtu me
biznesmenët e huaj dhe më së shumti me ata vendor. Dhe për gjithë këtë shkak/pasojë,
respodentët tanë të cilët janë të përfshirë në hulumtimin tonë besojnë se kamatat shumë të
larta, të themi se për më shumë se një dekadë të tërë iu kanë konvenuar të gjithë këtyre
njerëzve të përfshirë, pasi që edhe përfitimet e tyre kanë qenë jashtëzakonisht të larta. Në
këtë rast, ata besojnë se ligji për bankat është tejet i cunguar dhe jo i praktikuar në mënyrën
e duhur për të gjitha këto arsye.
Një shqetësim tjetër i respodentëve të përfshirë në hulumtim ka qenë edhe një ide tjetër, ajo
se bankat bëjnë dallime të mëdha tek klientët, duke vlerësuar se ofertat por dhe mundësitë
qoftë për kredimarrje apo edhe për shërbime tjera nuk janë të njëjta për të gjithë. Mirëpo,
duhet të pranojmë një fakt se shumica prej respodentëve tanë e kanë pranuar se bankat kanë
qenë dhe janë një katalizator majft i fuqishëm në gjithë rrugëtimin dhe në tërë procesin e
zhvillimit ekonomik të vendit. Duke theksuar kështu, se kreditë e marra në të gjitha këto
banka kanë ndikuar pozitivisht dhe kanë fuqizuar bizneset e vendit tonë. Ata respodentë të
cilët janë përfshirë në këtë hulumtim besojnë që me një zhvillim të tillë të sistemit bankar
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në Kosovë për gjatë gjithë këtyre viteve, besojnë që ka qenë pak ose pjesërisht i suksesshëm.
Të gjithë respodentët e anketuar, e ndërlidhin të tërë këtë situatë rrjedhimisht me problemet
e vazhdueshme politike që ekzistojnë në Kosovë, dhe veçanërisht me të gjitha ligjet që janë
jo të favorshme me të gjithë sistemin bankar të vendit.
Sa i përket interesimit të qytetarëve dhe bizneseve të ndryshme, deri më tani prijnë kreditë e
ndryshme, andaj edhe rishikimi dhe ristrukturimi i këtyre kredive është shumë i nevojshëm
për të reflektuar dhe treguar që mund të ekzistoj një komunikim më i shëndosh dhe të reflektoj
pozitivitet ndërmjet të palëve të përfshira në këtë process.
Kështu që në këtë drejtim aludohet se procedurat në dhënien dhe marrjen e kredive duhet të
hartohen në një platformë të re, ku do të krijoheshin lehtësime të ndryshme administrative,
po ashtu kamatat do të uleshin por që siguria për kthimin e kredive të rritet përmes hipotekave
apo edhe formave të tjera të aplikueshme edhe në vendet e tjera si të rajonit.
Përderisa numri i marrjes së kredive të ndryshme personale, por edhe për zhvillimin e
bizneseve prej më të ndryshmeve është gjithmonë në rritje e sipër, atëherë në këtë mënyrë
duhet të bëhet një rikonfigurim i politikave i të gjithë sistemit bankar, i cili sistem duhet të
jetë më i përshtatshëm dhe në frekuencë të njejtë me kërkesat të cilat janë në rritje. Mund të
themi se ende vazhdon të jetë shqetësuese ku pjesa dërmuese e respodentëve të përfshirë në
këtë hulumtim, besojnë që zhvillimi i sistemit bankar në vendin tonë nuk do të mund të
ndikonte në rritjen dhe zhvillimin ekonomik.
Prandaj, këtijë sistemi duhet ti jepet suporti maksimal në aspektin ligjor, kështu duke
krijuar garancionin e mundshëm që sistemi bankar të kaloj nëpër ngritjen më të madhe të
mundshme. Mbështetja e tillë do të ishte e nevojshme, dhe njëkohësishtë do të ndihmonte
në zhvillimin ekonomik të Kosovës
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6.2.

Rekomandimet

E gjithë rrjedha e punimit ka diktuar disa nga rekomandimet më kryesore, të cilat gjithashtu
vlerësohen si shumë të rëndësishme dhe mjaft të nevojshme për tu marrë për bazë në të
ardhmen, për të gjithë studiuesit e ardhshëm.
Duke u bazuar tek hulumtimi dhe rezultatet e arritura, njëra nga rekomandimet për studiuesit e
ardhshëm është se, ata duhet të kenë parasyshë që sistemi bankar që aplikohet në Kosovë ka
nevojë të bëjë ndryshime dhe të përmbajë brenda vetes politika të cilat do të kenë mundësinë
për të reflektuar dhe për të ndikuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe besoj që gjithsecili
nga ne si studiues të kësaj lamie mund të bëjmë diçka për të ndryshuar, në atë mënyrë
vetëm duke punuar në këtë aspekt;
Gjithashtu duhet pasur parasyshë që të studiohet ende në këtë aspket, pra për të rikthyer
besimin e qytetarëve në institucionet bankare. Edhe pse njëri prej obligimeve të para të
institucioneve bankare duhet të jetë krijimi i besimit dhe ngritja e këtijë besimi në një nivel
më të lartë tek qytetarët, por pothujase janë duke devijuar çdo ditë e më shumë në këtë
aspekt. Kështu që, rekomandohet çdo studiues në të ardhmen që të identifikoj, të vlerësoj
dhe analizoj ngecjet dhe pengesat që kanë në këtë drejtim, pra që të ketë ndryshime
pozitive;
Rekomandohet gjithashtu që gjithsecili që merret me këtë çështje, duhet të kenë parasyshë
që të gjtiha institucionet bankare duhet të kenë një bashkpunim më të ngushtë me Bankën
Qendrore dhe gjithashtu me institucionet e Republikës së Kosovës, në këtë mënyrë duke
hartuar bashkarisht të gjitha ligjet që mund të mbështesin punën e bankave të vendit;
Po ashtu, rekomandohet që gjatë gjithë kohës të rishikohet dhe të kenë shumë parasyshë
çdo studiues i kësaj lamie që bankat apo i kanë apo jo parasysh rritjen e nivelit të sigurisë
së kartelave bankare.
Gjithashtu është e rekomandueshme që të punohet shumë rreth çështjes së krijimit të më
shumë hapësirave brenda banakave, për të mirëpritur klientelën, në këtë mënyrë duke i
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anashkaluar apo edhe shmangur radhët e gjata të cilat zakonisht krijohen. Rekomandohet
të bëhet ndonjë hulumtim i veçant për të vërtetuar nivelin e kënaqshëmrisë së klientëve
bankar me shërbimet dhe mbarvajtjen e punës nga ana e stafit të bankave.
Po ashtu rekomandohet që çdo studiues i së ardhmës në bashkëpunim me bankat të
rishikojnë mundësitë për të krijuar mundësi sa më të favorshme për klientelën potenciale
dhe ekzistuese që janë biznese të ndryshme të cilët janë të inetersuar për të marrë kredi,
përderisa e dijmë që numri i tyre është duke rënë.
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8. APPENDIXES
8.1.

Pyetësori:

1. Sa keni informacione për rolin e BQK-së në sistemin financiar të vendit?

a) Shumë
b) Jo shumë
c) Aspak
d) Nuk na intereson

2. Sa është transparente BQK dhe e pavarur nga politikat ditore të vendit?
a) Ёshtë transparente
b) Nuk është mjaft transparente
c) Ёshtë e varur nga politika
d) d)Nuk është e varur nga politika

3. Sipas jush, a është BQK mbikëqyrës i bankave komerciale?

a) Po, është mbikëqyrës
b) Nuk është
c) Nuk e kemi iden
d) Nuk na intereson

4. Cili është mendimi juaj për sistemin bankar në Kosovë?
a) I suksesshëm
b) Më pak i suksesshëm
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c) Aspak i suksesshëm
d) I dështuar

5. Cilat janë shkaqet kryesore të cilat kanë ndikuar në mos zhvillimin e suksesshëm të sistemit
bankar të Kosovë?
a) Papunësia
b) Varfëia
c) Problemet politike
d) Ligjet jofavorizuese
e) Nuk më intereson

6. A keni gjirollogari të hapur në ndonjeren prej bankave në qytetin tuaj?
a) Po
b) Jo

7. Sa herë brenda vitit kryeni pagesa në banken tuaj, apo në ndonjëren prej bankave të cilat
veprojnë në Kosovë?
a) Mbi 10 herë
b) Mbi 6 herë
c) Mbi 3 herë
d) Mbi 1 herë
e) Asnjëherë

8. Sa jeni të kënaqur me shërbimet bankare?
a) Shumë
b) Jo shumë
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c) Mesatarisht
d) Pak
e) Aspak

9. Cilat janë produktet apo shërbimet bankare me të cilat jeni ndarë gjithmonë të kënaqur?
a) Kartelat bankare
b) Transfertat e parave
c) Llogaritë banakre
d) Depozitat me interes
e) Kreditë e ndryshme

10. A keni marrë kredi ndonjëherë për nevojat e jauja të ndryshme?
a) Disa herë
b) Një herë
c) Asnjëherë

11. Cili është vlerësimi i juaj për nivelin e kamatave bankare?
a) Janë shumë të larta
b) Janë të papërballueshme
c) Të përballueshme

12. Sa ju besoni banakve për kursmiet e juaja?
a) Ju besoj shumë
b) Besimi im është mesatar
c) Nuk ju besoj
d) Refuzoj të përgjigjem
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13. Cila është preferencë e juaj, bankë e huaj apo vendore?
a) Bankë e huaj
b) Bankë vendore
c) Asnjëra prej tyre

14. A mund të jetë zhvillimi i sistemit financiar si arsye që ndikon në rritjen ekonomike
të vendit tonë?
a) Po
b) Jo
c) Nuk e di

15. Përse mund të ndikoj sistemi bankar në rritjen ekonomike të Kosovës?

a) Mund ti mbështet bizneset me kredi të vogla
b) Mund ti mbështet bizneset me kredi të mesme
c) Nuk e dijmë si mund të ndikoj

16. Me zhvillimin e sistemit financiar, a mund të favorizohet edhe zhvillim ekonomik
i Kosovës për 10 vitet e ardhshme?

a) Po, mendoj që do të ndikonte për 10 vitet e ardhshme
b) Nuk mendoj që do të ndikonte përgjatë këtyre viteve
c) Nuk e di nëse do të ndikonte, jemi skeptik
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